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From the playfield the boys raised a shout. A whirring whistle: goal. 
What if that nightmare gave you a back kick? 
-The ways of the Creator are not our ways, Mr Deasy said. All 
human history moves toward one goal, the manifestation of God. 
Stephen jerked his thumb towards the window, saying: 
-That is God. 
Hooray! Ay! Whrrwhee! 
-What? Mr Deasy asked. 


















Saint  Thomas.  This  essay  investigates  the  similarities  and  discrepancies  between  the  aesthetic 






Joyce asserts  three propositions on aesthete:  firstly, he  states  that arts  is a  stasis brought by  the 
rhythm of beauty; secondly, he claims that the beautiful is more akin to truth than it is to the good; 












































Portrait   of the Artist as a Young Man  is a key   for both the novel  itself and Joyce’s other readings, 
they  disagree  on  the  extent  of  Saint  Thomas  Aquinas’s  influence  on  Joyce’s  theory.  Stephen 
expounds his own aesthetic theory and he defines  it as “applied Aquinas”, during a walk  in the rain 
with his friend, Lynch.  But for some, Stephen refers to Aquinas just because he is able to analyze his 






literature  are  usually  satisfied  by  the  artist’s  own  personal  experiences.  The  fiction  hence  tends 
towards autobiography.  The forces that exclude the novelist from the society, makes the artist focus 
all his observations upon himself. Thus, he becomes the hero and begins to view other characters as 
a “crowd” of the background. This background takes on  importance for  its  influences on the hero – 
“the self”. The theme of his novel  is the  formation of the character, and the process of his growth 
which  involves  his  apprenticeship,  education  and  maturity,  and  it  falls  into  the  genre  of 
“bildungsroman”; and when  it confines  itself to the professional world of the novelist,  it becomes a 









Throughout  the Portrait,  Joyce  traces  the evolution of Stephen Dedalus  from  infancy,  to  the point 
where  he  finally  chooses  his  career.  Thematically,  the  evolution  of  the  artist  is  represented  as  a 
three‐way struggle to fulfill sexual, religious and aesthetic desires. The aesthetic desires emerge right 
after the first two are fulfilled and found to be incapable of satisfying the soul. As a child, Stephen is 
surrounded  by  the  nexus  of  sexual  and  religious  desires.  Then,  the  conflict  among  these  forces 
becomes a practical application of his borrowed theory of the good and the beautiful, of the kinetic 
and the static effects. 
The aesthetic  theory advanced by Stephen Dedalus  in A Portrait of  the Artist as a Young Man has 
been  referred  to  more  frequently  than  any  other  element  in  the  book.  However,  different 
perspectives assert different  theses on  the Thomistic aspects of  this  theory, and  in  this essay, my 
objective  is  to  argue  the  similarities  and  the  discrepancies  between  the  theories  of  Aquinas  and 
Joyce.  
In approaching  the problem,  it  is  important  to point out  the outstanding aspects of  Joyce’s  theory 
that follow the Thomist line. Born in Dublin in 1882, Joyce received a rigorously scholastic education 
in  the  hands  of  Jesuits.  Thus,  it  is  not  very  surprising  that  the  theoretical  formulation  of  Joyce’s 
aesthetics  followed  Thomistic  principles,  in  view  of  young  Joyce’s  education  and  environment. 
Stephen sets forth the two principles from Aquinas upon which his theory is based. Pulcra sunt quae 
visa placent:  those  things are beautiful  the perception of which pleases. Bonum est  in quod  tendit 










and evil,  is akin to truth; therefore,  if truth can best be approached through  intellection, beauty or 
art  is best approached  through  the  three stages of apprehension.”   Thirdly, “The  three qualities of 
beauty which correspond to the three stages of apprehension are, in the terms of Aquinas, integritas, 
consonantia and claritas.”  (Connoly 274) 


















In A Portrait of  the Artist  as  a  Young Man,  Stephen questions  the  religious  and  sexual desires of 







seek  fulfillment outside  itself.    In  contrary,  the  satisfaction of  the aesthetic appetite  is  static;  it  is 
something  that  satisfies or pleases  in  itself;  it does not move  the  individual  to  the  acquisition or 
something or someone outside the self, like a prostitute’s body or eternal salvation. 
Stephen bases  the  first  two main principles of his argument on one sentence by Aquinas:   Pulchra 
sunt quoe visa placent, which means “Those things are beautiful, the perception of which pleases”.  
(Connoly  267)  There  are  some  slight  variations  in  the  Latin  text  in  Joyce’s  several  versions.  For 









It  is  seen  that  the  above mentioned  quotation  exists  in  the  text  of  Summa  Theologica;  however, 






































revealed. Aquinas’s definition of beauty  is only  referred  to briefly  in a section on “God,  the Divine 




them  is that he attributes the significance of a work of art to  its  form as a mechanical production, 














Hero  as  the  part  of  the  paper  on  “Art  and  Life” which  Stephen  presents  to  the  audience  of  the 
Literary  and  Historical  Society  of  University  College.  However,  Dr.  Dillon,  the  President  of  the 






Aquinas’s  sanction  to  his  theory  is  crucial  in  terms  of making  him  get  away  from  the  vision  of  a 
dilettante. However, Stephen’s dismissal of the good from the beautiful in terms of Thomist doctrine 
is  somehow  jumping on  to  a  conclusion  and making  a  generalization  simply by  relying on  limited 
evidence.  For him, beauty is separated from good and evil because those excite kinetic emotions of 















“men”. Art always  strives  towards perfection,  therefore  it  is always good. On  the other hand,  the 
artist’s decisions are ethically vulnerable.  Art is always right, and if it ever seems to fail, it is because 











Throughout  the Portrait,  the artist’s  connection with  life  is mostly expressed  in  terms of  symbolic 
connotations.  When Stephen watches the young girl in the river, he asserts the meaning of life after 
his  religious  crisis.  He  cries:  “Welcome,  O  life!...”(Joyce  196)  At  that  very  moment  of  epiphany, 
Stephen acknowledges  that art,  in  fact  is a real expression of  life as opposed to what he has been 
taught by  Jesuit priests.   Religion  is directly  related with  the  concepts of  good  and  evil; whereas 











the  charge  that his was a dilettante’s  art.  For him,  art  is neither  something  found nor  something 
invented. Pure art exists as a balance between the creator and that which he perceives and between 
the art object and the one who perceives it. 
Although Thomist  link  the good and  the beautiful and  thus make  the art  responsible  for  its moral 
criticism,  Joyce  secularizes  the  Thomist  insistence  on  the  moral  obligations  of  the  artist  by 
demanding  instead  intellectual or psychological obligations by  asserting definite  standards  for  art 
which are rooted  in human psychology.    It  is clear that to some extent he follows the Thomist  line, 
but  in contrary,  it  is also seen that his way of  linking or separating true, good and beautiful are not 

















claritas  of  Aquinas  (Joyce  163).  Integritas  is  the  perception  of  the  aesthetic  image  as  one  thing; 
consonantia, is the symmetry and rhythm of structure and claritas is given the approximate meaning 
of  radiance.  However,  when  Stephen  refers  to  Aquinas’s  definition  he  misquotes  Latin.  He  tells 
Lynch, “Aquinas says: ‘Ad pulcritudinem tria requiruntur  integritas, consonantia, claritas.’ I translate 
it so: Three things are needed for beauty, wholeness, harmony and radiance.”   (Joyce, 163) On the 
other  hand,  Thomist  sources  translate  what  Aquinas  actually  wrote  “For  beauty  includes  three 
conditions, integrity or perfection, or those things which are impaired are by the very fact ugly; and 
then  due  proportion  or  harmony  is  required;  and  lastly,  brightness  or  clarity, whence  things  are 
called beautiful which have a bright color.”6 
In interpreting the first two aspects, Stephen does not diverge from the orthodox interpretations of 
Saint  Thomas.  Integritas  is  explained  by  Stephen  as  “wholeness”,  being  self‐bounded  and  self‐
contained upon the immeasurable background of space and time other than itself. He says to Lynch 
that the mind separates the basket from the surroundings and thus sees it as one thing. We see that 
Some  Thomists  explain  it  as  certain  wholeness  and  perfection;  something  incomplete  is  to  that 
extent ugly, putting more emphasis on perfection. Wholeness, actually, is more influential on Joyce’s 
unified art than the more vague perfection. 













On  the other hand, when exploring  claritas,  it  is  seen  that  Stephen diverges  thoroughly  from  the 
































The  word  epiphany,  which  he  defines  as  “a  sudden  spiritual  manifestation”  has  religious 
connotations. The term epiphany somehow is linked to the soul, in contrary to the more mechanical 
link that is discussed throughout the Portrait. Going through Portrait, Stephen explains quidditas, as 
the  supreme  quality  felt  by  the  artist  when  the  aesthetic  image  is  first  conceived.  With  this 
















While  investigating  the  research question:   To what extent does  the aesthetic  theory of Stephen 
Dedalus  in A Portrait of  the Artist as a Young Man by  James  Joyce  follows  that of Saint Thomas 
Aquinas?,  it has become obvious that James Joyce follows the form of certain scholastic principles, 





argument  to a great extent, but  in  the end  interprets  the same principles  in a worldly  rather  than 
religious way. He uses the description of the truth  in order to save himself from the accusations of 
being a dilettante and doing art for art’s sake.  
However,  when  explaining  other  doctrines,  he  misinterprets  SummaTheologica,  by  denying  the 
spiritual  meaning.  He  explains  the  doctrines  in  terms  of  mechanical,  mundane,  and  man‐made 
structures  and  hence,  ignores  Saint  Thomas’s  supernatural  implications.  By  neglecting  scholastic 
interpretations  of  “due  proportion”  in  art,  he  simplifies  Aquinas  to  support  his  objective,  non‐
emotional point of  view  to  art. He  sees  the object of  aesthetics  as  a world  itself,  rather  than  an 
alliance to the Divine Order.   Thus, he makes the artist equivalent to God, and denies the premises 
from which the Thomist theory is derived. 
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